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ABSTRAKT

Në ditët e stome, pjesa e të bërit biznes është bërë mjaftë sfiduese dhe e vështirë për shkaqe
të shumta, ku rol më të madh në rrezikimin e mbijetesës së firmave kanë zhvillimet e
hovshme teknologjike në proceset e prodhimit, rrjedhimisht edhe të menaxhimit të këtyre
proceseve. Diversiteti i faktorëve të jashtëm që implikojnë ndryshimin e klimës së brendshme
punuese të kompanisë, kanë detyruar organizatat apo bizneset që të tregohen më fleksibile
dhe të shpejta në përshtatjen e këtyre ndryshimeve
Bizneset kërkojnë që investimet që ata do të kryejnë në sektorin e procesit të transformimit
t’iu japë përfitime në të ardhmen. Pavarësisht një rëndësie kaq të madhe, në Kosovë
mungojnë studimet të cilat trajtojnë menaxhimin efikas të procesit të transformimit, ndikimin
dhe rolin e tij te biznesi dhe vlerën që ka për kompanitë.
Ky hulumtim shtjellon në vetvete si temë kryesore njërën prej objektivave kryesore të çdo
ndërmarrje private apo publike të cilat synojnë arritjen e menaxhimit të duhur të procesit të
prodhimit me qëllim të arritjes së efektivitetit si dhe rritjes së përfitimeve nga aktivitetet. Janë
përzgjedhur dy metoda të ndryshme për të një studim sa më të plotë.
Në përputhje me objektivin e punës tonë kërkimore e ndjekur nga tema e hulumtimit kam
hetuar dhe përshkruar definimin e procesit të transformimin, llojet e sistemeve që janë
përbërës të procesit të transformimit, ndikimin e investimeve teknologjike në procesin e
transformimit.
Më tej përmes rastit të studimit dhe analizimit të tij nxjerrën konkludimet dhe përfundimet
rreth temës hulumtuese.

I

MIRËNJOHJE/FALENDERIME
Prapa punimit të kësaj teme e cila paraqet një proces të vazhdueshëm të punës, mundit dhe
zgjerimit të njohurive në fushën e menaxhimit, qëndrojnë shumë persona pa të cilët nuk do
të mund të realizohej.
I falënderojë thellësisht dhe u jam mirënjohëse përjetësisht prindërve të mi të cilët qëndruan
afër meje në çdo hap të jetës sime duke më ofruar dashuri dhe mbështetje të pa kusht.
Një falënderim i veçantë i takon mentores Dr.Sc. Mirjeta Domniku, për ndihmën dhe
mbështetjen akademike në çdo kohë për një paraqitje të suksesshme të këtij punimi.
Dëshiroj të shpreh një mirënjohje të thellë për pedagogët e Fakultetit të Ekonomisë, UBT-së,
të cilët kanë kontribuar në 3 vite studimesh në zhvillimin tim akademik dhe përmirësimin e
vazhdueshëm të njohurive.
Në fund por jo edhe me më pak rëndësi falënderoj familjen time të gjerë dhe shoqërinë të
cilët në mënyra të ndryshme e lehtësuan punën time.

II

PËRMBAJTJA
LISTA E FIGURAVE .................................................................................... V
LISTA E TABELAVE ................................................................................. VI
LISTA E GRAFIKAVE ............................................................................... VII
FJALORI I TERMAVE ............................................................................ VIII
1

HYRJE........................................................................................................ 1
1.1
1.2

2

Motivimi apo arsyetimi bërjes së këtij hulumtimi ................................................... 2
Qëllimi i hulumtimit ................................................................................................ 2

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU) .................................. 3
2.1 Organizata biznesore dhe mjedisi i saj..................................................................... 3
2.2 Marrëdhënia e investimit në teknologji me performancën financiare tek kompanitë
prodhuese ............................................................................................................................ 4
2.3 Menaxhimi i operacioneve....................................................................................... 5
2.3.1
Roli i menaxhimit të operacioneve ................................................................... 6
2.4 Procesi i transformimit............................................................................................. 7
2.4.1
Inputet për proceset .......................................................................................... 8
2.4.2
Outputet e procesit .......................................................................................... 10
2.5 Dizajnimi i produkteve dhe shërbimeve ................................................................ 10
2.6 Planifikimi dhe kontrolli ........................................................................................ 13
2.7 Menaxhimi i kualitetit apo cilësisë ........................................................................ 14
2.8 Menaxhimi i zinxhirit (rrjetit) të furnizimit ........................................................... 16

3

DEKLARIMI I PROBLEMIT ............................................................... 19

4

METODOLOGJIA ................................................................................. 21

5

REZULTATET ........................................................................................ 23
5.1
5.2
5.3
5.4

6

Hipoteza e parë e hulumtimit ................................................................................. 23
Hipoteza e dytë e hulumtimit ................................................................................. 27
Hipoteza e tretë e hulumtimit................................................................................. 28
Hipoteza e katërt e hulumtimit............................................................................... 29

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME ...................................................... 32

III

7

REFERENCAT ....................................................................................... 34

8

APPENDIXES ......................................................................................... 36

IV

LISTA E FIGURAVE
Figura 1. Sistemi i menaxhimit të operacioneve modeli hyrje-procesim-dalje ...................... 8
Figura 2. Aktivitetet e planifikimit dhe kontrollit ................................................................ 14
Figura 3. Kualiteti në kontekstin e pritjeve dhe perceptimeve të konsumatorit ................... 16
Figura 4. Kanali i shpërndarjes së produkteve ..................................................................... 31

V

LISTA E TABELAVE
Tabela 1. Përgjigjet e të anketuarve me përqindje mbi totalin e përgjigjeve të pyetjes "Ka
kryer industria investime në teknologjinë e prodhimit?" ..................................................... 24

VI

LISTA E GRAFIKAVE
Grafiku 1. Sektorët e teknologjisë ku industria ka investuar më së shumti.......................... 24
Grafiku 2. Ndikimi i inestimeve teknologjike në performancën financiare ......................... 25
Grafiku 3. Arsyet që kanë ndikuar në investim të teknologjisë prodhuese .......................... 26
Grafiku 4. Rëndësia e bashkëpunimit me transportuesit për krijimin e vlerës në zinxhir .... 29

VII

FJALORI I TERMAVE
Sh.P.K – Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
MO- Menaxhimi i operacioneve
IMC- Industria e mishit Calabria
PMP- Praktikat e mira të prodhimit

VIII

1

HYRJE

Në këtë kapitull do të shqyrtojmë në pika të shkurta punimin dhe qëllimin e këtij punimi.

Është qëllimi kryesor i qeverive dhe i çdo biznesi që të ofroj sigurinë ndaj shoqërisë në të
gjithë sektorët. Në industrinë ushqimore menaxhimi i procesit të prodhimit ka një rëndësi të
veçantë pasi qe mundësia e gabimeve mund të rezultojë në më shumë se vetëm probleme të
produktivitetit. Si çdo fushë tjetër edhe menaxhimi i procesit të prodhimit ka vështirësitë dhe
specifikat e veta mirëpo fal punës dhe besimit të ndërsjelle në mes menaxherëve dhe
punëtorëve, kontrollit dhe proceseve adekuate të zhvilluara mund të arrihen rezultatet e
dëshiruara.

Shumica e bizneseve në Kosovë janë të orientuara nga cilësia. Ndërmarrjet çoftë ato
prodhuese apo shërbyese, sot çdo ditë e me shume po përqendrohen ne krijimin e avantazheve
të tyre në treg, ku për arritjen e tyre nevojitet angazhimi i një sërë burimesh njerëzore,
materiale e financiare.
Praktika ka vërtetuar se në shumë raste të suksesit apo dështimit të një biznesi faktori kryesor
ka qenë aftësia apo paaftësia e ekipit menaxherial, e kjo për arsye se janë pikërisht
menaxherët që në procesin e punës bashkojnë dhe koordinojnë këto burime për arritjen e
objektivave organizative, pranojnë riskun dhe marrin vendime në një ambient dinamik, e mbi
të gjitha janë novator për prezantimin e produkteve dhe teknologjive të reja, për përsosjen
apo përdorimin e formave dhe sistemeve moderne në prodhim që të arrihet suksesi dhe të
luftohet konkurrenca.

Nga e gjithë kjo mund të themi se ky hulumtim shtjellon në vetvete si temë kryesore njërën
prej objektivave kryesore të çdo ndërmarrje private apo publike të cilat synojnë arritjen e
menaxhimit të duhur të procesit të prodhimit me qëllim të arritjes së efektivitetit dhe
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efiqiencës si dhe rritjes së përfitimeve nga aktivitetet. Më tej përmes rastit të studimit dhe
analizimit të tij nxjerrën konkludimet dhe përfundimet rreth temës hulumtuese.

1.1

Motivimi apo arsyetimi bërjes së këtij hulumtimi

Njohja me lëndët ekonomike si: Menaxhimi i Operacioneve dhe shtjellimi i temave të shumta
me rëndësi në këtë lëndë ku si njëra prej tyre është edhe menaxhimi i procesit të transformimit
dhe rëndësia e tij, ka qenë njëra nga qëllimet kryesore të vazhdimit të punës në këtë punim.
Objektivë tjetër është që ky punim të shërbejë edhe tek studentë dhe profesorë tjerë interesi
i të cilëve është njohja e koncepteve të menaxhimit të procesit të transformimit e fokusuar
kryesisht në industrinë ushqimore.

1.2

Qëllimi i hulumtimit

Qëllimi i këtij hulumtimi është të kuptuarit e menaxhimit efektiv të procesit të transformimit
dhe sistemeve përbërëse të tij.
Përgjatë leximit të hulumtimin ju do të njoftoheni me pikat në vazhdim, të cilat në bazë të
hulumtimeve dhe analizave janë parë si temat kryesore që duhet të shtjellohen për këtë
hulumtim.
➢ Organizata biznesore dhe mjedisi i saj
➢ Marrëdhëniet e investimit në teknologji me performancën financiare tek kompanitë
prodhuese
➢ Menaxhimi i operacioneve dhe roli i tij
➢ Procesi i transformimit, inputet dhe outputet e procesit
➢ Dizajnimi i produkteve dhe shërbimeve
➢ Planifikimi dhe kontrolli
➢ Menaxhimi i kualitetit apo cilësisë
➢ Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit
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2

SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)

Këtë kapitull e kemi ndarë në disa pjesë që ndihmojnë për të krijuar kuadrin teorik të të gjithë
punimit në mënyrë të qartë dhe logjike, ku është shqyrtuar literatura me një numër të madh
definimesh, kuptimesh, analiza, shkrime etj.

2.1

Organizata biznesore dhe mjedisi i saj

Aktivitetet biznesore zakonisht kanë të bëjnë me aspektet organizative, mirëpo nëse
thellohemi në strukturat organizative të organizatave të ndryshme, atëherë do të shohim se
kemi një llojshmëri të gjerë të organizatave të përfshira, duke filluar nga furnizuesit e vegjël
lokal të një të mire e vetme ose të një shërbimi, deri te korporatat ndërkombëtare ose
shumëkombëshe të prodhimit dhe tregtimit në një shkallë.

Duke pasur parasysh këtë diversitet të pasur organizativ, shumica e vëzhguesve dhe
ekspertëve të skenës së biznesit kanë tendencë të bëjnë klasifikime në mes organizatave duke
filluar nga aspekti madhësisë se tyre,llojit të produktit, tregut, metodave të financave, llojet
e operacioneve, statusi ligjor dhe kështu me radhë.
Këto dallime janë të njohura dhe janë te ligjshme, mirëpo në të gjitha këto organizata i
bashkon aktiviteti bazë i çdo biznesi, e që është transformimi i inputeve në outpute.

Në thelb të gjitha organizatat posedojnë burimet e tyre- duke përfshirë mjetet e punës,
mjedisin e saj, teknologjinë, financat, materialet- dhe pastaj transformimin e këtyre burimeve
në mallra ose në shërbimet e kërkuara nga klientët e tyre.
Ndërsa lloji, sasia dhe kombinimi i këtyre burimeve ndryshojnë sipas nevojave të secilës
organizatë dhe mund edhe të ndryshojnë me kalimin e kohës, por procesi i përshkruar më
lartë është i përbashkët për të gjitha llojet e biznesit (Skenderi, 2015).
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2.2

Marrëdhënia e investimit në teknologji me performancën financiare tek
kompanitë prodhuese

Zhvillimet në teknologji kanë çuar në sisteme të reja të kontabilitetit, modelet e reja
ekonomike dhe zhvillimin e bizneseve përmes internetit .Përveç kësaj, këto zhvillime kanë
ulur kohën, koston dhe shpenzimet duke lehtësuar rritjen e transaksioneve dhe të
komunikimit për bizneset. Reagimi i shpejtë ndaj kërkesave të klientëve dhe rritja e
fleksibilitetit është pasojë e zhvillimeve teknologjike. Rezultati i gjithë kësaj avancimi në
fushën teknologjikë është një rritje e produktivitetit dhe efiçiencës. (Ertem, 2015)

Të gjithë e dimë që nëse bën të njëjtat gjëra, merr të njëjtat rezultate. Por në një treg dinamik,
të bërit e të njëjtave gjëra do të çojë në një përkeqësim të rezultatit financiar. Kështu lind
nevoja e investimit në një fushë që do ta çojë biznesin një hap përpara. Çdo investim për
kompaninë është një vendim i rëndësishëm që kërkon kohë dhe studim të situatës. Investimi
në teknologji është akoma më shumë se kaq, pasi në këtë fushë zhvillimi është shumë i
shpejtë.

Investimi në teknologji konsiderohet një avantazh konkurrues pasi klientët e shohin biznesin
më të besueshëm nga pikëpamja e sigurisë së produktit. Çdo investim në fushën teknologjike
që bëhet në një moment të caktuar kërkon minimalisht 6 muaj për tu implementuar nga
konkurrentët duke ofruar një avantazh të konsiderueshëm. (Workspace, 2016)

Në literatura të ndryshme, investimet në teknologji njihen si elemente të një procesi
rikombinimi burimesh për të gjeneruar inovacion. Nisur nga vitet 1995, u ndërmorën shumë
studime lidhur me avantazhet që ofronte investimi në teknologji tek kompanitë. Për një pjesë
të madhe kompanish shumë burime alokohen drejt investimit në teknologji. Ky investim
bëhet me besimin e kthimeve më të larta në të ardhmen.

Në këtë studim tregohet ndikimi i investimit në teknologji tek performanca për kompanitë
prodhuese. Studimi ka marrë në vrojtim të dhënat e 33 kompanive në një zgjatje kohore prej
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6 vjetësh. Variablat e marrë në shqyrtim janë rritja e shitjeve, kthimi nga aktivitetet dhe dy
matës të produktivitetit. Rezultatet treguan që përdorimi i lartë i investimeve teknologjike
lidhet me një performancë të lartë të firmës në 6 vite, duke rritur përfitimet e kompanisë
minimalisht 3-5%, ndërsa fillon të bjerë lehtësisht deri në një rezultat neutral për në numër
më të ulët të viteve. Studimi tregoi që investimet në teknologji që në fazat e hershme e
ndihmojnë kompaninë të ketë avantazh konkurrues në treg, duke e ulur këtë avantazh kur
teknologjia e re implementohet në një periudhë të mëvonshme. (Weill, 1992)
2.3

Menaxhimi i operacioneve

Çdo biznes menaxhohet nëpërmjet tri funksioneve kryesore: financës, marketingut dhe
operacioneve. Funksionet e tjera të biznesit si kontabiliteti, burimet njerëzore dhe
inxhinieringu mbështesin këto tre funksione kryesore. Financa është funksioni përgjegjës për
të menaxhuar fluksin e parave, asetet në dispozicion dhe investimet kapitale. Marketingu
është përgjegjës për shitjet, për të gjeneruar kërkesën e klientëve e për të njohur dhe kuptuar
atë që klientët duan dhe dëshirojnë.

Menaxhimi i Operacioneve (MO) përfaqëson atë funksion të biznesit që planifikon,
organizon, drejton dhe kontrollon burimet që nevojiten për të prodhuar produktet dhe
shërbimet e kompanisë. Planifikimi jep bazat për aktivitetet në të ardhmen duke hartuar
strategjitë, duke përcaktuar qëllimet dhe një pjesë të konsiderueshme të planifikimit e përbën
zgjedhja e mallrave dhe shërbimeve që një organizate ofron dhe projektimi i këtyre mallrave
dhe shërbimeve për të përmbushur nevojat e klientëve të mundshëm.

Menaxhimi i operacioneve përbën një ndër funksionet kryesore të çdo kompanie. Ai përbën
të vetmin mjet nëpërmjet të cilit menaxheret mund të ndikojnë direkt në vlerën që i jepet të
gjithë të interesuarve - klientëve, punonjësve, investitorëve dhe shoqërisë. Kjo është e vërtetë
si për kompanitë e mëdha apo të vogla, si për ato kompani që prodhojnë produkte ashtu edhe
për ato që ofrojnë shërbime, si për kompanitë me qëllim fitimin ashtu edhe për ato jo me
qëllime fitimprurëse
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Çdo kompani ka funksionin e menaxhimit të operacioneve. Menaxhimi efektiv i
operacioneve është kryesor për të siguruar produkte dhe shërbime me cilësi të lartë që
kërkojnë klientët, për të motivuar dhe zhvilluar aftësitë e njerëzve të cilët aktualisht bëjnë
punën. Të gjitha funksionet e tjera janë në mbështetje të funksionit të operacioneve, pa
operacione është e pamundur sigurimi i prodhimit dhe shitjes se mallrave dhe shërbimeve
(Panariti,2008)
2.3.1 Roli i menaxhimit të operacioneve

Menaxhimi i operacioneve është një shkencë, fushë apo lëmi që merret me menaxhimin e
procesit të transformimit të hyrjeve në dalje, ku hyrjet në proces janë burimet e
transformueshme (materialet, informatat, klientët) dhe burimet transformuese (stafi dhe
asetet) , kurse daljet nga procesi janë produktet, shërbimet apo edhe rezultatet.

Menaxhimi i operacioneve është një funksion qendror i çdo organizate/biznesi që menaxhon
prodhimin e produkteve apo krijimin e shërbimeve dhe që mund të i takoj sektorit privat,
sektorit publik apo atij publiko-privat. (Slack, 2010)

Menaxhimi operacioneve është përgjegjës për orkestrimin e të gjithë burimeve që nevojiten
për të prodhuar produktin final. Ai përfshin projektimin e produktit, përcaktimin e burimeve
që nevojiten; aranzhimin e skeduleve, të pajisjeve dhe fasiliteteve; menaxhimin e rezervës;
kontrollin e cilësisë; projektimin e punëve dhe detyrave për të prodhuar produktin dhe
projektimin e metodave të punës. Mund të thuhet se menaxhimi i operacioneve është
përgjegjës për të gjitha aspektet e procesit të transformimit të inputeve në outpute. Feedbacku nga klienti dhe informacioni mbi përformancën, përdoren për të përshtatur në mënyrë të
vazhdueshme procesin e transformimit dhe karakteristikat e outputit.

Që menaxhimi i operacioneve të jetë i suksesshëm ai duhet të shtoje vlerë gjatë procesit të
transformimit. Termi vlerë e shtuar përdoret për të përshkruar rritjen neto ndërmjet vlerës
finale të produktit dhe vlerës së gjithë inputeve. Sa më e madhe të jetë vlera që shtohet aq më
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produktiv është biznesi. Një ndër mënyrat e mundshme të rritjes së vlerës është reduktimi i
kostos së aktiviteteve në procesin e transformimit.
Aktivitetet që nuk shtojnë vlerë konsiderohen si harxhim i kotë, këtu mund të përfshihen
punë, pajisje dhe procese të caktuara. Gjithashtu, përveç shtimit të vlerës operacionet duhet
të jenë efiçiente.
Efiçienca nënkupton të qenurit në gjendje për të kryer mirë aktivitetet dhe me koston më të
ulet të mundshme. Një rol i rëndësishëm i operacioneve është të analizohen të gjitha
aktivitetet, të eliminohen ato që nuk shtojnë vlerë dhe të ristrukturohen proceset dhe punët
për të arritur një efiçience më të madhe.

Mjedisi i sotëm i biznesit është dhe po bëhet gjithnjë e më tepër konkurrues duke e bërë në
këtë mënyrë rolin e menaxhimit të operacioneve si me të rëndësishmin për rritur
konkurueshmërinë nëpërmjet përmirësimit të vlerës së rritur dhe eficencës. (Panariti, 2008)
2.4

Procesi i transformimit

Procesi i transformimit është ai proces që përbëhet prej një numri të caktuar të operacioneve
të ndërlidhura që kanë për qëllim transformimin e burimeve në produkte apo shërbime.
Ky proces paraqet dinamikën e menaxhimit të operacioneve pasi që brenda tij ekzistojnë subsisteme dhe nën-sisteme të shumta të (dizajnimi i produkteve dhe shërbimeve, menaxhimi i
kapacitetit, planifikimi dhe kontrolli, menaxhimi i cilësisë apo kualitetit), të cilat
kontrollohen nga biznesi dhe janë të ndërlidhura me procesin e prodhimit të produktit apo
shërbimit që paraqet pra fazën e daljes.
Procese tjera që janë të lidhura me prodhimin e produkteve dhe shërbimeve ka edhe në
ambientin e jashtëm të sistemit të operacioneve (menaxhimi i rrjetit të furnizimit)

Rrjedhimisht mund të konkludojmë se procesi i transformimit paraqet dinamiken e
menaxhimit të operacioneve, kurse sistemi operacioneve paraqet dinamiken dhe statiken e
menaxhimit të operacioneve, pra inkuadron edhe formën apo strukturën organizative
përbrenda secilës realizohen proceset. (Slack, 2010)
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Figura 1. Sistemi i menaxhimit të operacioneve modeli hyrje-procesim-dalje
Komenti: Në figurën 1, është paraqitur sistemi i menaxhimit të operacioneve dhe në bazë të
saj kuptojmë se menaxhimi i operacioneve përbëhet nga shumë komponentë që
bashkëveprojnë në mes veti për realizimin e funksioneve. Në figurë dallojmë kufirin në mes
pjesës së brendshme të sistemit, e cila mund të kontrollohet nga biznesi dhe pjesën e jashtme
që nuk kontrollohet nga biznesi.
Komponentët përbërës të sistemit të brendshëm janë: hyrjet, procesi i transformimit dhe
daljet ndërsa në pjesën e jashtme apo ambientin e biznesit janë të gjithë furnitorët, klientët
apo konsumatorët me të cilat biznesi ka bashkëveprim.

2.4.1 Inputet për proceset

Një ndër paketat e inputeve për çdo proces operacionesh janë burimet që transformohen.
Këtu përfshihen ato burime që transformohen, trajtohen ose shndërrohen nga procesi. Këto
janë:
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Materialet - operacionet që përpunojnë materialet duke transformuar formën apo përbërjen
e tyre fizike. Shumica operacioneve të prodhimit e bëjnë këtë gjë. Operacione të tjera i
përpunojnë materialet duke e ndryshuar vendndodhjen e tyre (kompanitë e shpërndarjes se
pakove) Disa operacione të tjera sikurse mund të jenë operacionet e shitjes me pakice
ndryshojnë zotërimin e materialeve. Dhe së fundi, disa operacione i ruajnë, i magazinojnë
materialet sikurse janë magazinat.
Informacioni - operacionet të cilat përpunojnë informacionin për ta transformuar sipas
qëllimeve (kontabilistet apo statisticienët e bëjnë këtë). Mundet të ndryshohet zotëruesi i
informacionit sikurse mund të jenë kompanitë e kërkimit të tregut që shesin informacionin.
Po kështu informacioni mund të ruhet, siç bëjnë libraritë dhe arkivat. Së fundi, disa
operacione si kompanitë e telekomunikacionit ndryshojnë vendndodhjen e informacionit
Klientët - operacionet të cilat "përpunojnë" klientët mund të ndryshojnë zotërimet e tyre
fizike në mënyrë të ngjashme me materialet (parukieret apo dhe kirurgët kozmetik). Disa
operacione i ruajnë ose më mirë i akomodojnë klientët, si hotelet, p.sh. linjat ajrore, sistemet
e transportit të llojeve të ndryshme, transformojnë vendndodhjen e klientëve të tyre, ndërkohë
që spitalet transformojnë gjendjen e tyre fiziologjike. Disa operacione mund të lidhen me
ndryshimin e gjendjes psikologjike, si për shembull shumica e shërbimeve të argëtimit.

Shpesh një prej këtyre inputeve është dominant në një operacion. Kështu, ndonëse në një
bankë një pjesë të mirë të punës mund ta përbëjë printimi i gjendjeve të llogarive të klientëve
(përpunimi i materialeve input), aktivitete kryesore janë edhe përpunimi i inputit klient. Ajo
jep këshilla në lidhje me problemet e tyre të financimit, depozitat e tyre në kesh, çekun e tyre,
etj. duke pasur kontakt direkt me klientin.

Paketa tjetër e inputeve për çdo operacion janë burimet që transformojnë. Këto janë burime
të cilat veprojnë mbi burimet që transformohen. Këtu futen:
•

Fasilitetet - ndërtesat, pajisjet, teknologjia e procesit të operacionit,

•

Stafi - njerëzit që operojnë, që mirëmbajnë, planifikojnë dhe menaxhojnë operacionet.

Përmbajtja ekzakte si e fasiliteteve ashtu edhe e stafit do të ndryshojë ndërmjet operacioneve.
(Panariti, 2008)

9

2.4.2 Outputet e procesit

Outputet e procesit të transformimit janë produktet dhe shërbimet të cilat kanë dallime
ndërmjet tyre. Ndryshimi më i dukshëm ndërmjet tyre lidhet me prekshmërinë e tyre.
Ndryshimet do të mund të përmblidheshin:
•

Produktet përgjithësisht janë të prekshme, ndërsa shërbimet jo;

•

Shërbimet shpesh prodhohen dhe konsumohen në të njëjtën kohë, pra nuk mund të ruhen
apo mbahen në rezervë;

•

Shërbimet shpesh janë unike, kjo lidhet me nevojat dhe specifikimet e gjithë secilit që i
ofrohet shërbimi;

•

Shërbimet kanë ndërveprim të lartë me klientin. Shërbimet shpesh është e vështirë që të
standardizohen, të automatizohen për shkak të ndërveprimit me kërkesat unike të klientit;

•

Në të shumtën e rasteve shërbimet bazohen tek njohuritë, si në rastin e shërbimit të
edukimit, shëndetësor, ligjor dhe për ketë arsye është e vështire që të automatizohen.
(Panariti, 2008)

2.5

Dizajnimi i produkteve dhe shërbimeve

Fjala dizajn vjen nga anglishtja „Design“ që në kuptimin tekstual do të thotë formësim,
përkatësisht krijim i pamjes së bukur. Thënë thjeshtë, dizajni është formësimi artistik i
gjërave që përdoren. Ky nocion, sot përdoret në shumë lëmenj dhe domethënia e tij zakonisht
është rezultati përfundimtar i një plani të realizuar. Në përdorimin e përditshëm fjala dizajn
përfshin të gjithë sendet industriale nga prodhimtaria e gjerë, prodhimet e serive më të vogla,
veshjet, dizajnin grafik në faqet e botimeve etj. (Bogeska 2013)

Rëndësinë e dizajnimit të produktit e kanë vërejtur prodhuesit që në fillim të veprimtarisë së
tyre në prodhimtarinë industriale. Duke pasur parasysh efektin tërheqës dhe atë të
dallueshmërisë gjithmonë prodhuesit janë munduar që përmes dizajnimit të shprehin llojin e
veprimtarisë dhe imazhin e tyre të plotë.
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Procesi i dizajnimit është një seri e aktiviteteve të planifikuara dhe të bashkërenditura të cilat
kanë për qellim krijimin e skemës përfundimtare dhe të konfiguruar të produktit apo të
shërbimit që pretendohet të prodhohet apo të krijohet. Dizajni paraqet pikërisht skemën e
konfiguruar të produktit apo të shërbimit që do të krijohet.

Dizajni i mirë i produktit apo shërbimit fillimisht e plotëson qëllimin fondamental të biznesit,
pra i kënaqë pritjet e konsumatorit, pastaj e mundëson komunikimin e qëllimit të produkteve
apo shërbimeve me tregjet e tyre, që donë të thotë e arrin kriterin e efektivitetit duke e
identifikuar tregun e përshtatshëm (produktin e duhur në kohen e duhur, në vendin e duhur
dhe për klientin e duhur).
Dizajni i mirë i sjellë fitime financiare biznesit duke e mundësuar arritjen e kriterit tjetër të
performances, pra ngritë efiҫiencen (shfrytëzimi adekuat i burmimeve hyrëse: materialeve,
energjisë, informatave, aseteve, etj). E dimë që efektiviteti ndikon në rritjen e daljeve, kurse
efiҫienca ndikon në uljen apo shfrytëzimin adekuat të hyrjeve. Kjo nënkupton që raporti
dalje/hyrje do të ketë vlerë më të lartë, pra produktiviteti do të rritet. (Slack, 2010)

Në lidhje me dizajnin e produkteve ekzistojnë edhe përkufizime nga autorë të tjerë:
Dizajni i produktit është kontakti i parë i prodhuesit me konsumuesit, kështu që shitja të bëhet
e suksesshme duhet edhe dizajni të jetë i suksesshëm. Konsumuesit kontaktin e parë me
produktin zakonisht e kanë pamor, prandaj edhe duhet të jetë tërheqës dhe konsumuesit ta
pëlqejnë. Që të plotësohen dëshirat e konsumuesve, nuk mjaftojnë vetëm çmimi dhe kualiteti,
por edhe pamja e produktit. (Bogeska 2013)

Dizajni i suksesshëm i ambalazhit është rezultat i angazhimit dhe punës së paraqitur nga
marketerët, disejnerët dhe konsumatorët. Për këtë arsye, ambalazhimi është një instrument i
rëndësishëm në aktivitetet e marketingut modern për mallrat e konsumit. (Brace 1998)
2.5.1.1 Llojet e dizajnit

Ekzistojnë dy lloje të dizajnit: dizajni struktural dhe grafik.
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Dizajni struktural ka të bëjë me mjetin dizajnimi i cilit është tredimensional. Mandej, i
kushtohet kujdes si për formën e objektit, po ashtu edhe për materialin nga i cili është
prodhuar objekti. Materiali që do të përdoret në prodhimin e atij objekti, duhet të jetë i
përpunueshëm lehtë, të mundet të ngjyroset dhe dekorohet, të mos ndotë ambientin jetësor të
njeriut, të mos ketë shumë hedhurina gjatë prodhimit, dhe lehtas të ruhet higjiena.

Forma e produktit, në pajtueshmëri me vetitë e materialit, duhet të jetë në pajtim me
destinimin, por njëkohësisht edhe të potencojë vetitë e materialit. Kështu gjësendet prej qelqit
duhet të kenë sipërfaqe të lëmuar, të jenë në pajtim me mënyrën e prodhimit, të jenë të
tejdukshëm ose të ngjyera; gjërat prej plastike dhe mjeteve sintetike duhet të jenë me ngjyra
të reja më të bukura; qeramika duhet të jetë dekor për çdo hapësirë; Pëlhurat gjithmonë duhet
të jenë me ngjyra dhe motive të reja etj.

Gjatë dizajnimit të formës, duhet të arrihet pamje e bukur dhe bashkëkohore, por njëkohësisht
produkti duhet lehtas të transportohet, të deponohet dhe lehtas të manipulohet me te. Për
shembull, nëse dizajnohet kapaku i kavanozit ai përveç që duhet të jetë i formësuar dhe
ngjyrosur mirë, dizajni nuk do të jetë i mirë nëse kapaku nuk hapet ose mbyllet lehtë, nëse
nuk është i përshtatshëm për të manipuluar me te, nëse rrëshqet, nëse rrëzohet etj. Nga kjo
del se dizajni nuk është vetëm pamje e jashtme, por edhe lehtësim gjatë përdorimit.

Dizajni grafik ka të bëjë vetëm me pamjen e jashtme të objekteve. Dizajnimi grafik është
disiplinë që merret me përpunimin dhe shtypin që në praktikë d.m.th. kombinim i tekstit dhe
fotografisë. Kohëve të fundit dizajnimi grafik përfshin edhe prodhimet grafike të aftësuara
për mediumet elektronike. Sipërfaqja e objektit të formësuar paraprakisht dekorohet duke e
ngjyer, gravuar, duke ngjitur figura dhe vizatime. Për këtë mundet të përdoret një ose më
shumë ngjyra që vendosen me teknikat speciale.

Qëllimi i dizajnit grafik është që të tërhiqet vëmendja e blerësve, të informojë për përmbajtjen
dhe destinimin e prodhimit, kurse krejt kjo arrihet me anë të tekstit ose vizatimit. Për
shembull, në ambalazh shtypet vizatimi që është në funksion të vetë objektit, shtypet shenja
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e vetë ndërmarrjes dhe me këtë menjëherë kuptohet se cili është prodhuesi. Reklamimi dhe
lajmërimi është dizajnimi grafik më karakteristik. Duke reklamuar, jo vetëm që shitet
produkti që reklamohet, por ndikohet edhe opinionin
Për prezantim adekuat me rëndësi është zgjedhja e mediumit që më së shumti i përshtatet
buxhetit, produktit dhe identitetit të tregut.

Logoja është shprehje e identitetit pamor, që paraqet kombinim i shkronjave dhe ngjyrave,
shkronjave dhe formave, që duhet të dallohen nga ato të tjerët që gjenden në tregun. Dizajni
i vetë logos duhet të jetë origjinal, i efektshëm dhe lehtas i dallueshëm. Veprimtaria sipas
parimeve të tregut ndikon që pamja e shenjës dalluese, ambalazhit të produktit, thirrjet ose
vizit-kartat të jenë vendimtare në zgjedhjen e prodhimit ose të shërbimit. Shenja dalluese, që
është formësuar në mënyrë profesionale, në mesin e blerësve krijon ndjenjë të besueshmërisë
ndaj ndërmarrjes (prodhuesit) dhe ndaj vetë prodhimit. Kjo shenjë duhet të mundësojë
dallimin dhe zgjedhjen e objektit ose shërbimit, nga të tjerët që janë të ngjashëm, të garantojë
vazhdimësinë e kualitetit (Bogeska 2013)
2.6

Planifikimi dhe kontrolli

Planifikimi dhe kontrolli kanë të bëjnë me operimin e burimeve fikse paraprakisht të
dizajnuara në bazë ditore dhe me sigurimin e materialeve dhe burimeve tjera të ndryshme me
qëllim të furnizimit me mallra dhe shërbime për të i plotësuar kërkesat e konsumatorit.
Qëllimi i planifikimit dhe kontrollit është gjithmonë i njëjtë, pra për të vendosur një lidhje të
ngushtë në mes të furnizimit dhe kërkesës që do të siguroj që proceset e operacioneve
realizohen në mënyrë efektive dhe efiçiente

Pse është i nevojshëm planifikimi dhe kontrolli?
Tregu është ai që kërkon produkte dhe shërbime të dërguara në kohën e kërkuar, me kualitet
dhe me sasi të kërkuar. Operacionet furnizojnë me produkte dhe shërbime sipas kërkesës që
vjen nga tregu. Prandaj, në mënyrë që të realizohen qëllimet dhe objektivat e operacioneve
sipas kërkesave, të gjitha aktivitetet e ndërlidhura me furnizim, procesim dhe kërkesë duhet
të janë të planifikuara dhe të kontrolluara për çdo operacion dhe në çdo kohë. (Slack, 2010)
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Figura 2. Aktivitetet e planifikimit dhe kontrollit

Komenti: Në figurën 2 janë paraqitur katër aktivitetet kryesore të planifikimit dhe kontrollit
të operacioneve dhe pyetjet që korrespondojnë me këto aktivitete.
Ekzistojnë katër aktivitete të mbivendosura të planifikimit dhe kontrollit që janë:
1. Ngarkesa (ngarkesa totale e punës)
2. Sekuencimi (ndarja e aktiviteteve të punës)
3. Planifikimi kohor ( koha kur do të kryhen aktivitetet)
4. Monitorimi dhe kontrolli
2.7

Menaxhimi i kualitetit apo cilësisë
➢ Çfarë është cilësia?

Shpjegimi i përgjithshëm thotë se cilësia iu referohet të gjitha karakteristikave të një produkti
ose shërbimi të cilat kërkohen nga klientët.
Cilësia nuk është një aksident; por është gjithmonë rezultat i synimit të lartë, përpjekjes së
sinqertë, drejtimit inteligjent dhe ekzekutimit me aftësi; ajo përfaqëson zgjedhjen e mençur
të shumë alternativave. Një nga çështjet më me rëndësi në suksesin e një ndërmarrjeje, është
përqendrimi në ngritjen e cilësisë dhe në sistemin e menaxhimit të cilësisë. (Bakalli)
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Menaxhimi i cilësisë synon avancimin e proceseve të biznesit në vazhdimësi, për të siguruar
përmbushjen e kërkesave të konsumatorëve, kërkesave ligjore si dhe përfitime për
ndërmarrjen. Ndërmarrjen mund ta shohim edhe si një sistem që përbëhet nga shumë procese
të ndërlidhura, ku një ndryshim në cilindo prej proceseve ka ndikim kompleks në sistemin e
përgjithshëm të punës dhe pasoja në shumë aspekte të të bërit biznes.
Ndonjëherë, një ndryshim apo përmirësim i vetëm i një procesi do të sjellë shumë përfitime.
Herë të tjera, disa ndryshime në një proces duhet të vijnë së bashku për të prodhuar një efekt
që jep rezultat dhe kjo shpeshherë bën që drejtuesit e ndërmarrjeve të humbin durimin dhe të
ndalojnë angazhimet në aktivitete që sigurojnë përmirësimin e vazhdueshëm.

Sidoqoftë, ka mjaft arsye se përse një ndërmarrje duhet të investojë në menaxhim të cilësisë!
Është mjaft e vështirë, nëse jo e pamundur, që ndërmarrja të qëndroj vazhdimisht në një
pozitë të lartë në treg pa bërë ndryshime të vazhdueshme për të ruajtur pozitën konkurruese.
Në momentin kur ne ndalojmë së punuari në drejtim të arritjes së cilësisë më të lartë, ndikimi
negativ në ndërmarrje do të jetë i menjëhershëm, duke rezultuar në më pak cilësi. Për të
ruajtur cilësinë kërkohet kontrollim i vazhdueshëm, monitorim dhe rishikim i funksionimit
të proceseve të ndërmarrjes. Një angazhim për cilësi ndihmon në përmirësimin e efikasitetit
të vendim-marrjes, në përdorimin e optimizuar të burimeve në dispozicion dhe përmirësimin
e aftësive mbajtëse të konsumatorëve, duke ndërtuar besueshmëri dhe rrjedhimisht klient
besnik (që ndihmon në uljen e shpenzimeve të shitjes). (Kemp 2006)
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Figura 3. Kualiteti në kontekstin e pritjeve dhe perceptimeve të konsumatorit

Komenti: Në figurën 3, mund të shohim raportin që qëndron në mes të pritjeve të
konsumatorit dhe perceptimeve të tyre për produktin apo shërbimin.
Në rastin e parë kemi pozitën kur perceptimi për produktin është më i ulët se pritjet e tyre
prandaj themi që konsumatori është i pakënaqur dhe kualiteti është i dobët apo i papranuar.
Mundësia tjetër është kur kemi raport të drejtë ndërmjet perceptimit dhe pritjeve dhe pra kemi
kualitet të pranueshëm.
Ndërsa kur perceptimi i konsumatorit i kalon pritjet e tij për atë produkt apo shërbim pra
është më i madh atëherë themi që konsumatori është i befasuar me kualitet pra, kemi kualitet
të mirë.
2.8

Menaxhimi i zinxhirit (rrjetit) të furnizimit

Në literaturë mund të gjejmë definicione të ndryshme që lidhen me menaxhimin e zinxhirit
të furnizimit të cilat vënë në theks ndonjë element më shumë se tjetrin.
Nga definicionet mësimdhënëse po dallojmë këto definicione:
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Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit paraqet: Menaxhimin e materialeve dhe rrjedhës së
informacioneve në një zinxhir furnizimi që të ofrohet shkalla më e lartë e kënaqjes së
konsumatorëve me shpenzimet më të ulëta të mundshme. (WebFinance, 2013)

Menaxhimi i zinxhirit të furnizimit është menaxhimi aktiv i zinxhirit të aktiviteteve të
furnizimit për të maksimizuar vlerën e konsumatorëve dhe për të arritur avantazh të
vazhdueshëm konkurrues. Paraqet përpjekje të vetëdijshme nga ana e kompanive furnizuese
për të zhvilluar dhe mirëmbajtur zinxhirët e furnizimit në mënyrat më efektive dhe efikase të
mundshme. (Handfield, 2011)

Rrjeti i furnizimit përfshinë gjendjen e përgjithshme të biznesit në të cilin të gjitha llojet e
materialeve (punët dhe materialet në proces, si dhe produktet e përfunduara) transformohen
dhe zhvendosen nëpër pika të ndryshme me qëllim për të shtuar vlerën për konsumatorin.
Qëllimi fondamental i rrjetit të furnizimit është për të maksimizuar vlerën e shtuar për
konsumatorët. (Slack, 2010)
2.8.1.1 Faktorët ndikues në menaxhimin efektiv të rrjetit të furnizimit
Menaxhimi efektiv i zinxhirit të furnizimit ёshtё bёrё njё mёnyrё e vlefshme pёr tё siguruar
avantazh konkurrues dhe për të pёrmirёsuar performancёn organizative meqë konkurrenca
nuk ёshtё midis kompanive por midis zinxhirëve të furnizimit. Interesat e anёtarёve tё
zinxhirit tё furnizimit janё relativisht tё pavarura dhe kështu ka tё ngjarё tё shkaktojnë
vonesa apo shtrembërim të informacionit nё zinxhir. Ndarja e informacionit është e
rëndësishme në menaxhimin e zinxhirit të furnizimit (Moberg 2002).

Madhësia e kompanisë, mosha e saj dhe lloji i industrisë ndikojnë integrimin e zinxhirit të
furnizimit dhe ekziston një marrëdhënie pozitive midis integrimit të zinxhirit të furnizimit
dhe performancës së kompanisë. (Yunus, 2010).
Përfitimet e shtrirjes ndërkombëtare njihen dhe përfshijnë rritje shtesë dhe shtrirje shtesë,
mundësi për rritjen e të ardhurave, fitimeve dhe kthimit nga investimi. Kompanitë globale
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kanë kërkesa të veҫanta që janë sfida të rëndësishme organizative. Strukturat e kompanive
ndërkombëtare duhet t’i shërbejnë koordinimit të aktivitetit të biznesit dhe lëvizjes sa më
shpejt dhe saktë të informacionit përtej kufijve dhe në mbarë botën (Bourgeois, 1999)

Duke i ndarë të dhënat e disponueshme me anëtarët e tjerë të zinxhirit, një organizatë mund
të përshpejtojë rrjedhën e informacionit në zinxhir, të përmirësojë efikasitetin dhe
efektivitetin e zinxhirit, dhe t’i përgjigjet më shpejt nevojave në ndryshim të klientëve. Niveli
i më i lartë i ndarjes të informacionit është i lidhur me kosto totale më të ulët, normë më të
lartë të plotësimit të porosisë dhe kohë më të shkurtër të ciklit të porosisë (Lin, 2002).

Disa nga përfitimet që një kompani mund të arrijë nga lidhje më të mira informacioni me
anëtarët e saj të zinxhirit janë: kohë lëvrimi më të shkurtra, sasi porosie më të vogla, nivele
të ultë inventari, projektim më të shpejtë të produktit, dhe përmirësim të performancës të
kompanisë (Wang, 2000)

Ndarja e informacionit në zinxhir ndikon sjelljen e anëtarëve të zinxhirit dhe vendimmarrjen,
si dhe performancën e zinxhirit. Në kompanitë shqiptare, integrimi i zinxhirit, koordinimi i
zinxhirit, zhvillimi i zinxhirit dhe ndarja e informacionit janë praktika kryesore të
menaxhimit të zinxhirit të furnizimit (Mitre, 2012). Gjithashtu, mbështetja e menaxhimit të
lartë, besimi në partnerët e zinxhirit dhe përkushtimi i partnerëve ndikojnë pozitivisht nivelin
e ndarjes të informacionit në zinxhir (Spaho, 2011).

Madhësia dhe mosha e kompanisë kanë impakt të rëndësishëm në performancën e kompanisë
(Shah,

2003).

Madhësia

dhe

mosha

e

kompanisë

ndikojnë

produktivitetin

dhe përfitueshmërinë; kompanitë e mëdha janë më produktive dhe më pak përfituese, ndërsa
kompanitë e vjetra janë më përfituese dhe më pak produktive (Majumdar, 1997).
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT

Gjatë hulumtimeve të bëra dhe shqyrtimit të literaturave të ndryshme është parë që ekzistojnë
mjaft teori nga autorë të ndryshëm në lidhje me nën-sistemet që kanë ndikim dhe,
njëkohësisht janë pjesë përbërëse e procesit të transformimit të çdo produkti apo shërbimi.

Qëllimi i këtij punimi është që të vendoset një ndërlidhje në mes ndikimit dhe rolit që këto
sisteme kanë me realizimin apo prodhimin e produktit me sa më pak kosto. Duke u
mbështetur në argumentet nga literatura e mëparshme kuptojmë që sistemet përbërëse të
procesit të transformimit kanë ndikim të rëndësishëm për të gjitha bizneset prodhuese, por se
a vlen kjo edhe për biznesin e lartpërmendur do të shihet në vazhdim.

Në kuadër të kësaj çështje mund të shtjellojmë edhe pyetjen si në vijim:
1. A kanë rol ndikues investimet teknologjike në sistemet përbërëse të procesit të
transformimit për realizimin apo prodhimin e produkteve në mënyrë efektive dhe
efiqiente dhe në performancë financiare të biznesit?
Kjo do të testohet me anë të hipotezave:
H0 Investimet teknologjike në sistemet përbërëse të procesit të transformimit nuk kanë
ndikim në prodhimin e produkteve në mënyrë efektive dhe efiqiente dhe performancë
financiare
HA Investimet teknologjike në sistemet përbërëse të procesit të transformimit kanë ndikim
në prodhimin e produkteve në mënyrë efektive dhe efiqiente dhe performancën financiare

Meqenëse hulumtimi jonë ka të bëj me menaxhimin e procesit të transformimit, duam të dimë
metodat që kjo industri përdorë për të ofruar sigurinë dhe cilësinë ushqimore, prandaj
adresojmë pyetjen:
2. A përdor IMC “Natura” sisteme efikase dhe inovative për ofrim të sigurisë dhe
cilësisë ushqimore
Rrjedhimisht kemi hipotezat:
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H0 Për të mundsuar sigurinë dhe cilësinë industria në fjalë nuk përdor sisteme efikase dhe
inovative
HA IMC “Natura” për të ofruar siguri dhe cilësi të ushqimit përdor sisteme efikase dhe
inovative

Si çdo fushë tjetër edhe menaxhimi i procesit të prodhimit ka vështirësitë dhe specifikat e
veta e sidomos kur bëhet fjalë për sektorin ushqimorë ku rreziqet janë edhe më të mëdha. Ky
faktë na adreson tek pyetja tjetër hulumtuese
3. Përveq menaxhimit të pjesës së transformimit në përgjithsi, a i kushtohet rëndësi e
veqantë menaxhimit të parakohshëm të rrezikut
H0 Në industri i kushtohet interes vetëm menaxhimit të përgjithshëm të procesit të
transformimit
HA Në industri ka rëndësi të veqantë fusha e menaxhimit të rrezikut.

Industria të cilën e kemi si rast studimi bën gjithashtu edhe transportimin e produkteve të saj
në të gjitha pikat e shitjes, prandaj kemi pyetjen tjeter:
4. Sa mendoni që është i rëndësishëm bashkëpunimi aktiv me transportues dhe palë tjera
të interesit për krijimin e një vlerë më të madhe në zinxhir?
H0 Bashkpunimi aktiv me transportuesit dhe palët tjera nuk jep rëndësi për krijimin e vlerave
brenda zingjirit të furnizimit
HA Bashkpunimi aktiv me transportuesit dhe palët tjera të interesit luan rol aktiv për krijimin
e vlerave në zingjir të furnizimit

Përmes këtyre hipotezave fokusi kryesorë është që të arrijmë deri në një përfundimi të
përgjithshëm mbi rolin e investimeve teknologjike tek sistemet përbërëse të procesit të
transformimit në prodhimin e produkteve me mënyre sa më efektive dhe efiqiente dhe
performancën financiare të biznesit.
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4

METODOLOGJIA

Në këtë kapitull paraqitet qasja hulumtuese, strategjia hulumtuese dhe procesimi i të dhënave
nga mbledhja e të dhënave deri të analiza e tyre.
Metodologjia në këtë studim tregon mënyrën për të arritur objektivat e vendosura. Teoria
është pikënisja nga ku janë deduktuar hipotezat.
Të dhënat e studimit janë të ndara në dy pjesë: të dhënat primare dhe sekondare.
Të dhënat primare janë të dhëna të cilat mblidhen drejtpërdrejt për nevojat e studimit, ndryshe
njihen edhe si të dhëna të dorës së parë. Të dhënat primare janë përdorur për të siguruar
informacione të plota për opinionet, qëndrimet, njohuritë e punonjësve të industrisë së mishit
Calabria “Natura” rreth rolit të investimeve në fushën e teknologjisë së prodhimit.
Për nxjerrjen e të dhënave sekondare është përdorur analiza teorike përshkruese duke u
bazuar në burime si: literatura relevante të autorëve të ndryshëm vendor dhe ndërkombëtarë,
kërkime në revista shkencore si dhe kërkime në internet në mënyrë që të jepet një përkufizim.

Duke u bazuar në pyetjen hulumtuese dhe rezultatin e pritur, është zgjedhur të përdoret
metoda kualitative si qasje hulumtuese për mbledhjen e informatave. Janë pesë lloje të
metodave kualitative të hulumtimit, rrespektivisht eksperimenti, pyetësori, analizat e arkivit,
historia dhe rastet e studimit. Duke u bazuar në kërkesat e ndryshme dhe qëllimin e punimit,
ne e zgjodhëm rastin e studimit, si strategjinë e duhur hulumtuese.

Metodat e mbledhjes së të dhënave për rastin e studimit përfshijnë:
Intervista dhe pyetësorët - Intervista është e semi-strukturuar, duhet të bëhet intervistimi i
respodentëve për të marrë opinione dhe njohuri për çështjen e caktuar. Intervista është
dizajnuar për të kuptuar mënyrën e menaxhimit të procesit të transformimit në industritë ku
operojnë. Do të intervistohet industria e mishit Calabria “Natura” në Velekincë.
Dy nga arsyet kryesore pse është zgjedhur pikërisht kjo industri janë: Është e njohur për një
numër të madh të punëtorëve ku njëkohësisht njihet si industria më e madhe në rajonin
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Ballkanik dhe ndryshe nga industritë tjera që janë po të këtij sektori përdor teknologji
inovative (sistemin Halal) gjatë procesit të transformimit.
Mbledhja e këtyre të dhënave është realizuar përmes një pyetësori. Pyetësori është bërë në
atë mënyrë që të jetë i qartë i pa anshëm dhe i kuptueshëm për të gjitha kategoritë.
Shpërndarja e tij është bërë në mënyrë të vet-administruar dhe i shpërndarë direkt tek të
anketuarit. Pyetjet që janë përdorur janë kryesisht pyetje të mbyllura në mënyre që i anketuari
të ketë përgjigjet alternative duke i mundësuar që ti krahasojë më lehtë. Forma e pyetësorit
të përdorur është e paraqitur në Appendix.

I gjithë ky proces do të realizohet në një afat kohor prej 7 ditëve varësisht nga gatishmëria e
menaxherëve të kompanisë për të pranuar takimin.
Bazuar në kërkesat për të përmbushur qëllimin e këtij punimi, të dhënat e mbledhura nga
shqyrtimi i literaturës, intervista dhe pyetësori do të ndihmojnë në arritjen e konkluzioneve.
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5

REZULTATET

Tek ky kapitull diskutohen rezultatet e fituara nga literatura e shqyrtuar dhe rezultatet
empirike nga pyetësori për pyetjet konkrete
Rasti i studimit: Industria e mishit Calabria “Natura”
Historiku i kompanisë
Calabria Sh.p.k si kompani është themeluar ne vitin 1992 dhe qe nga atëherë operon ne
mënyre te suksesshme ne tregun e Kosovës. Kompania kryesisht ka operuar dhe operon si
distributor ekskluzive e kompanive te ndryshme ne tere territorin e Kosovës.
Ne vitin 2013 Calabria Sh.p.k ka privatizuar edhe Industrinë e mishit ne Velekincë te Gjilanit
që njihet si njëra ndër industritë e mishit më e madhja në rajonin e Ballkanit, me sipërfaqe të
tokës prej 57,239 metra katrorë. Në këtë sipërfaqe përfshihet:
➢ Thertorja e shpezëve
➢ Thertorja për kafshët e trasha
➢ Thertorja për kafshët e imta
➢ Fabrika për përpunimin e eshtrave dhe mbetje organike
Industria e mishit Calabria, operon në të gjitha hallkat e zinxhirit agro-ushqimor që nga stalla
e kafshëve, therja, përpunimi, ambalazhimi, ruajtja dhe magazinimi i produkteve, e deri te
shitja.
Kjo industri ka marrëveshje bashkëpunimi me një rrjet të gjerë në të gjithë Kosovën, me mbi
5,000 pika të shitjes. Nëpër secilën pikë kompania zotëron frigoriferët e instaluar. Pikat e
shpërndarjes gjenden në të gjitha qytetet e mëdha si: Prishtinë, Gjilan, Pejë, Prizren, Gjakovë,
Ferizaj etj.

5.1

Hipoteza e parë e hulumtimit

Për ti dhënë përgjigje pyetjes që është adresuar se: A kanë rol ndikues investimet teknologjike
në sistemet përbërëse të procesit të transformimit për realizimin apo prodhimin e produkteve
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në mënyrë efektive dhe efiçiente dhe në performancë financiare të biznesit?, jemi munduar
që përmes pyetësorëve të shpërndarë tek IMC “Natura” ti përgjigjemi.

Tabela 1. Përgjigjet e të anketuarve me përqindje mbi totalin e përgjigjeve të pyetjes "Ka
kryer industria investime në teknologjinë e prodhimit?"
Sektori: Prodhim

Jo

Nuk

dua

të Po

përgjigjem
Rezultati

2%

5%

93%

Komenti: Siç mund ta shohim në bazë të rezultateve të marra vërejmë që (93%) e të
anketuarve kanë pohuar që industria ka kryer investime në teknologji të prodhimit, (2%) e
tyre janë përgjigjur me jo ndërsa pjesa tjetër (5%) nuk ka dashur të përgjigjet.

Cili është sektori teknologjik ku industria juaj ka
investuar më së shumti

Makineri/dhe paisje
prodhimi/sherbimi

30%

ueb
45%
Programe financiare
Sisteme/rrjete kompjuterike
7%

Sisteme sigurie të
ushqimit/puntorëve
15%

3%

Grafiku 1. Sektorët e teknologjisë ku industria ka investuar më së shumti
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Komenti: Siç vihet re nga grafiku i mësipërm, në këtë industri të mishit investimet fokusohen
kryesisht në makineri dhe pajisje prodhimi/shërbimi (50%), pastaj në përqindje prej (30%)
në sisteme sigurie të ushqimit dhe punëtorëve të cilat ndihmojnë në një ecuri dhe kontroll
maksimal të procesit prodhues duke u nisur nga lënda e pare e deri tek produkti
përfundimtarë, por edhe (15%) në programe financiare duke u pasuar nga sistemet/rrjetet
kompjuterike (7%), ndërsa (3%) investime në ueb.

Si mendoni që ky investim ka ndikuar në performancën
financiare
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ka ndikuar dukshëm në Ka ndikuar lehtësisht në Nuk ka dhënë ndikim në Ka përkeqsuar situatën
rritje të fitimeve
rritje të fitimeve
industri
financiare

Grafiku 2. Ndikimi i inestimeve teknologjike në performancën financiare

Komenti: Nga rezultatet vërejmë se nga gjithsej tetëdhjetë persona të anketuar, njëzet e pesë
prej tyre mendojnë që investimet kanë ndikuar dukshëm në rritje të fitimeve, dyzet persona
thonë që ka pasur një rritje të lehtë, pesë janë përgjigjur me nuk ka pasur ndikim për
industrinë ndërsa dhjetë nga ta mendojnë që e ka përkeqësuar situatën financiare.
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Cilat kanë qenë arsyet e investimit në teknologji prodhuese
45.00%
40.00%
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%

38.20%

15.00%
20.30%

10.00%
5.00%

8%

10.50%

9.20%

7.50%

4%

2.30%

0.00%

Ulja e kostove

Rritja e
Kursimi i kohës Përshtatja me
produktivitetit së punës
tregun

Krijimi
avantazhit
konkurrues

Përceptim
Ndikimi në
pozitiv I
performancën
klientëve në
financiare
lidhje me
produktet e
dizajnuara

Tjetër

Grafiku 3. Arsyet që kanë ndikuar në investim të teknologjisë prodhuese
Komenti: Kompanitë investojnë ose jo në teknologji për arsye të ndryshme në varësi edhe të
sektorit ku operojnë, por edhe në varësi të misionit të organizatës. Për të kuptuar pse industria
e marrë për rast studimi ka investuar në teknologji atëherë nëpërmjet përgjigjeve të pyetësorit
mundohemi të analizojmë situatën.
Duke u mbështetur në rezultatet e shfaqura më sipër mund të konkludojmë që industria
Calabria “Natura” ka investuar kryesisht që të zvogëlojë kostot (38.2%) dhe të krijojë
përceptim pozitiv tek klientët në lidhje me produktet e dizajnuara (20.3%). Në shkallë më të
vogël të përqindjes kemi kursimin e kohës së punës (10.5%), krijimin e avantazhit konkurrues
(9.2%), rritjen e produktivitetit (8%), ndikimin në performancë financiare (7.5%), pastaj
përshtatja me tregun (4%) ndërsa (2.3%) kanë zgjedhur të përgjigjen me tjetër.

Duke u mbështetur në rezultat e marra përmes pyetjeve të pyetësorëve të shpërndarë mund
të konkuldojme se pranohet hipoteza alternative:
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✓ HA Investimet teknologjike në sistemet përbërëse të procesit të transformimit kanë
ndikim në prodhimin e produkteve në mënyrë efektive dhe efiçiente dhe
performancën financiare

5.2

Hipoteza e dytë e hulumtimit

Meqenëse hulumtimi jonë ka të bëj me menaxhimin e procesit të transformimit, duam të dimë
metodat që kjo industri përdorë për të ofruar sigurinë dhe cilësinë ushqimore, prandaj është
adresuar pyetja: A përdor IMC “Natura” sisteme efikase dhe inovative për ofrim të sigurisë
dhe cilësisë ushqimore.
Përgjigjen e kësaj pyetje e kemi marrë përmes intervistës direkte me njërin nga pronarët e
industrisë Kadrush Selimi, i cili ka pranuar të intervistohet dhe njëkohësisht ka lejuar
shpërndarjen e pyetësorëve tek menaxherët dhe punonjësit e industrisë.

Duke analizuar këto pika, përmes informatave të nxjerra kemi kuptuar që industria IMC
“Natura” ka si prioritet kryesorë sigurinë dhe cilësinë për konsumatorët duke përfshirë gjitha
sistemet dhe shërbimet.

Praktikat e mira të prodhimit
IMC “Natura” aplikon praktikat e mira të prodhimit (PMP) të njohura ndërkombëtarisht për
të siguruar cilësinë dhe sigurinë e ushqimit. PMP mbulon të gjitha aspektet e prodhimit, duke
përfshirë procedurat standarde të operimit, mirëmbajtjen e pajisjeve dhe trajtimin e
materialeve. Të gjitha pajisjet prodhuese, janë të dizajnuara për të siguruar që të përgatisin
produktet me standardet më të larta të cilësisë dhe sigurisë.
Industria është ndërtuar sipas parakushteve të sakta, duke përfshirë ato për një furnizim të
pastër dhe të sigurt të ujit, për filtrimin e ajrit dhe për çdo material që do të vijnë në kontakt
me ushqimin, për të garantuar që materialet, pajisjet dhe mjedisi prodhues të jenë të gjitha të
dizajnuara prodhojnë produkte të sigurta.
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Analiza e rreziqeve dhe pikat e kontrollit kritik
Kjo kompani aplikon sistemin e pranuar ndërkombëtarisht HACCP (Analiza e rrezikut dhe
pika e kontrollit kritik) për të siguruar sigurinë e ushqimit. Ky sistem parandalues dhe
shkencorë identifikon, vlerëson dhe kontrollon rreziqet që janë të rëndësishme për sigurinë e
ushqimit. Ai mbulon të gjithë procesin e prodhimit të ushqimit nga lëndët e para në
shpërndarje dhe konsum. Planet dhe sistemet të HACCP verifikohen nga organet e
certifikimit të jashtëm ndaj standardeve ndërkombëtare ISO 22'000: 2005 / ISO 22002-1.

Para se produkti të dalë nga fabrika, duhet të kalojë një test "lirimi pozitiv" për të konfirmuar
se është i sigurt për konsum. Në këtë industri ekziston edhe laboratori ku kryejnë shumë
testime në vit për të verifikuar përputhjen e produktit me standardet e brendshme dhe të
jashtme.

Nga rezultatet vijmë në përfundim se kjo industri aplikon sisteme efikase për ofrim të cilësisë
dhe sigurisë ushqimore:
✓ HA IMC “Natura” për të ofruar siguri dhe cilësi të ushqimit përdor sisteme efikase
dhe inovative

5.3

Hipoteza e tretë e hulumtimit

Si çdo fushë tjetër edhe menaxhimi i procesit të prodhimit ka vështirësitë dhe specifikat e
veta e sidomos kur bëhet fjalë për sektorin ushqimorë ku rreziqet janë edhe më të mëdha. Ky
fakt na adreson tek pyetja tjetër hulumtuese: Përveç menaxhimit të pjesës së transformimit
në përgjithësi, a i kushtohet rëndësi e veçantë menaxhimit të parakohshëm të rrezikut?

Përgjigjet për këtë çështje i kemi marrë gjithashtu nga intervista me pronarin e kompanisë
dhe si rezultat kemi konkluduar se:

Menaxhimi i rrezikut
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Industria e mishit Kalabria “Fatura” ka një sistem të paralajmërimit të hershëm për të
ndihmuar të identifikojnë sinjale që mund të zhvillohen në probleme. Sa më herët, qe mund
t'i identifikojnë këto probleme potenciale, aq më mirë mund t'i parandalojnë ose t'i
menaxhojnë ato. Siguria e ushqimit nuk është kurrë statike. Pritjet janë gjithnjë në ndryshim,
rregulloret po ndryshojnë dhe njohuritë shkencore po ndryshojnë. Kjo është arsyeja pse
kompania vazhdimisht përmirëson procedurat e saj dhe ndanë ekspertizën në sigurinë
ushqimore me pjesën tjetër të industrisë, autoritetet e jashtme dhe konsumatorët e saj.
Rrjedhimisht pranohet hipoteza alternative:
✓ HA Në industri ka rëndësi të veçantë fusha e menaxhimit të rrezikut
5.4

Hipoteza e katërt e hulumtimit

Industria të cilën e kemi si rast studimi bën gjithashtu edhe transportimin e produkteve të saj
në të gjitha pikat e shitjes, prandaj kemi pyetjen tjetër: Sa mendoni që është i rëndësishëm
bashkëpunimi aktiv me transportues dhe palë tjera të interesit për krijimin e një vlerë më të
madhe në zinxhir?
Shpjegimin për këtë pyetje e kemi marrë njëkohësisht edhe nga intervista e realizuar por edhe
nga pyetësorët e shpërndarë.

90%
80%
70%
60%
50%
40%

80%

30%
20%
10%
0%

5%
nuk ka rëndësi

15%
ka pak rëndësi

ka shumë rëndësi

Grafiku 4. Rëndësia e bashkëpunimit me transportuesit për krijimin e vlerës në zinxhir
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Komenti: Nga grafiku përmes përgjigjeve të marra shohim se përqindje më të madhe i
kushtohet rëndësisë së madhe të bashkëpunimit aktiv me transportuesit dhe palët e tjera të
interesit për krijimin e vlerës brenda zinxhirit (80%) e cila pasohet me “ka pak rëndësi” (15%)
dhe me përqindje të vogël (5%) kemi përgjigjet për “nuk ka rëndësi”

Duke u ndërlidhur me rastin e studimit në bazë të përgjigjeve të marra nga intervista, mund
të themi se Industria e mishit Calabria “Natura” ka përparësi konkurruese mbi rivalët e saj
ekzistues sepse ka rrjetet e saj të shpërndarjes të pajisura me të gjitha pajisjet e nevojshme të
transportit. Ata transportojnë produktet e tyre në zyrat rajonale të shitjeve, të cilat ndodhen
në qytete të ndryshme. Këto zyra të shitjes (qendrat e shpërndarjes) kanë furgona të tyre me
shitës që shesin dhe transportojnë mallra tek shitësit e vegjël.

Kanali i Shpërndarjes- Produktet dërgohen tek agjentët transportues dhe përcjellës të
kompanisë nga njësia e saj prodhuese, më vonë rrjedh nga njësia e prodhimit në distributor
dhe në inventarë. Distributori është përgjegjës për të menaxhuar disponueshmërinë e
produkteve në zonën e tij. Përmes inventarit furnizohen me mallra ri-distributori i cili është
përgjegjës për menaxhimin e disponueshmërisë jashtë rajonit të distributorit. Distributori
dhe ri-distributori, pastaj furnizon shitësit me shumicë dhe pakicë në rajonin ose zonën e
tyre përkatëse (figura 4.).
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Figura 4. Kanali i shpërndarjes së produkteve

Paketimi dhe transporti
Kur produktet lëshohen nga fabrika, kompania sigurohet që ata të arrijnë destinacionin e tyre
në gjendje optimale. Për produktet e ftohta ose të ngrira, kjo gjithashtu do të thotë të
sigurohen se ato janë ruajtur dhe transportuar në temperaturë të saktë. Paketimi gjithashtu
përmban informacione të qarta për mënyrën e ruajtjes të produktit, me informacion mbi
përbërësit si dhe me çdo rrezik të alergjisë.

Pranohet hipoteza alternative:
✓ HA Bashkëpunimi aktiv me transportuesit dhe palët tjera të interesit luan rol aktiv për
krijimin e vlerave në zinxhir të furnizimit
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6

DISKUTIME DHE PËRFUNDIME

Në këtë kapitull janë përmbledhur pikat kryesore nga i gjithë punimi për të shpjeguar më
mirë pyetjen hulumtuese.
Duke u bazuar në të gjithë hulumtimin dhe rastin e studimit përmes punimit jemi munduar
që të shqyrtojmë rëndësinë e menaxhimit efikas në industrinë ushqimore por me një fokus të
veçantë mbi rolin e menaxhimit të procesit të transformimit dhe sistemeve përbërës të këtij
procesi. Në përputhje me objektivin e punës tonë kërkimore e ndjekur nga tema e hulumtimit
kam hetuar dhe përshkruar definimin e procesit të transformimin, llojet e sistemeve që janë
përbërës të procesit të transformimit, ndikimin e investimeve teknologjike në sektorin e
prodhimtarisë.

Për vite me radhë, udhëheqësit e bizneseve e kanë parë menaxhimin e procesit të
transformimit si një proces i komplikuar. Megjithatë, disa nga udhëheqësit e industrive e kanë
pranuar vlerën e menaxhimit të duhur të procesit të transformimit dhe investimeve
teknologjike në këtë proces ku njëra prej tyre ishte IMC “Natura”, kompani të cilën e kam
marrë si rast studimi për punimin tonë.
Sipas kësaj kompanie rreziqet nuk janë të dukshme por efektet e tyre janë, prandaj ekziston
nevoja për praktikë më të mirë për të shmangur dështimin. Procesi i menaxhimit të
transformimit tek kjo industri siguron informata relevante për ndryshimin e menaxhimit,
ndihmon që kompania të përqendrohet vetëm në rreziqet përkatëse, ndikon në shmangien e
humbjeve të shumë burimeve për eliminimin e rreziqeve të vogla, jep mbështetje funksionale
dhe të vazhdueshme duke mbajtur proceset efikase.

Së fundi, ne përfundojmë se në botën e sotme të gjithë duhet të dinë se si të menaxhojnë
procesin e transformimit, të dinë rëndësinë e investimin në këtë proces që qon në zhvillimin
e sistemeve që janë pjesë përbërëse të transformimit për të plotësuar nevojat personale dhe
të biznesit dhe arritjen e objektivave të caktuara.
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Rekomandimet
Pas hulumtimit dhe gjetjeve të ndryshme ne kemi parë se “Industria e mishit Calabria
“Natura” ka të zhvilluara sisteme dhe operacione të cilat i nevojiten në menaxhimin e procesit
të transformimit por janë disa pika që i kemi vlerësuar si rekomandime:
➢ Asimetria e informacionit – Industria duhet të ofrojnë njohuri dhe përvojë të
kënaqshme në lidhje me rëndësinë e investimeve në procesin e transformimit për të
gjithë punonjësit dhe anëtarët në të gjitha nivelet përmes trajnimeve të stafit
nëpërmjet prezantimeve.
➢ Bashkëpunimi në mes ekipeve – Kjo industri duhet të përcaktojë aktivitetet për
menaxhimit të procesit të transformimit dhe të krijojë bashkëpunim me aktivitetet e
tjera të biznesit në mënyrë që të realizohet një lidhje mes ekipit zhvillimor të
produkteve dhe menaxherëve që mbikëqyrin procesin e transformimit
➢ Përdorimi i një sistemi softuer- Meqenëse kjo industri ka shumë operacione që duhet
të kontrollohen atëherë, përdorimi i një sistemi për menaxherët që do të përfshinte
funksione si: analiza e të dhënave historike për trendin dhe testimin parashikues të
pikave të kontrollit, rritja e produktivitetit duke automatizuar proceset e përsëritura,
instalimi i orarit të testimit, integrimi i të dhënave në një sistem, emali alarme mbi
raportet, veprimet dhe aktivitetet që kanë të bëjnë me ofrimin e sigurisë së produkteve
që prodhohen do të ishte i nevojshëm, pra një sistem i integruar që do ti shërbente
njëkohësisht edhe menaxherëve edhe punonjësve në komunikimin dhe qasjen më të
lehtë tek të dhënat dhe informatat e industrisë.
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APPENDIXES

Pyetësor:

Kolegji UBT
Drejtimi: Menaxhment, Biznes dhe Ekonomi

Ky pyetësor ka për qëllim mbledhjen e informatave në lidhje me investimet teknologjike,
rëndësinë e procesit të transformimit dhe aktivitetet e tij në kompaninë tuaj, të dhënat do të
na ndihmojnë të mbledhim informacione në lidhje me realizimin e punimit të diplomës për
rëndësinë e Procesit të Transformimit (Prodhimit).
Përgjigjet tuaja në këtë pyetësor do të mbesin anonime dhe nuk do të shfrytëzohen për
qëllime tjera, përveç se këtij punimi.

Pyetjet:
Për pyetjet e mëposhtme përgjigjuni me shkrim apo vendosni “X” në kuti për numrin që më
së miri përfaqëson përgjigjen tuaj.

1. Emri dhe Mbiemri i intervistuesit

2. Pozita në industri e të intervistuarit

3. Niveli i shkollimit që keni përfunduar ?
Shkollimi i ulët

☐

Shkollimi i mesëm

☐
36

Shkollimi i lartë

☐

Master

☐

4. Sa vite operon kompania juaj në këtë industri?

5. Cila është madhësia e industrisë tuaj në krahasim me industritë tjera të të njëjtit
sektorë?
E vogël

☐

E mesme

☐

E madhe

☐

6. A ka kryer industria investime në teknologjinë e prodhimit?
Po

☐

Jo

☐

Nuk dua të përgjigjem

☐

7. A keni bashkëpunim me organizatat tjera brenda industrisë së njëjtë për avancimin e
inovacionit, ndryshime në teknologji apo praktika tjera biznesore?
Po ☐
Jo

☐

37

8. Cilat është sektori i teknologjisë ku industria juaj ka investuar më së shumti?
☐

Makineri dhe pajisje prodhimi/ shërbimi
Ueb

☐

Programe financiare

☐

Sisteme/ rrjete kompjuterike

☐

Sisteme sigurie të ushqimit/ punëtorëve ☐
9. Si mendoni që ky investim ka ndikuar në përferomancën financiare të industrisë?
Ka ndikuar dukshëm në rritje të fitimeve ☐
Ka ndikuar lehtësisht në rritje të fitimeve ☐
Nuk ka dhënë ndikim në industri

☐

Ka përkeqësuar situatën financiare

☐

10. Cilat kanë qenë arsyet e investimeve në teknologjinë prodhuese ?
Ulja e kostove

☐

Rritja e produktivitetit

☐

Kursim i kohës së punës
Përshtatja me tregun
Krijimi i avantazhit konkurrues

☐
☐
☐

Përceptim pozitiv i klientëve në lidhje
me produktet e dizajnuara
Ndikimi në performancën financiare
Tjetër

☐
☐
☐

11. Cila mendoni se është vlera kryesore e produktit?
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Kualiteti
☐
Inovacioni ☐
12. A do investoni në teknologji të prodhimit gjatë viteve të ardhshme?
Po
Ndoshta
Jo

☐
☐
☐

13. Çfarë mendimi keni lidhur me pohimet e mëposhtme ( Nga 1 në 5, ku 1=aspak
dakord, 5=shumë dakord)
➢ Do të ishte e nevojshme të kishte më shumë investime në teknologjinë e prodhimit
1☐

2☐

3☐

4☐

5☐

➢ Investimi në teknologji të prodhimit nuk sjellë përfitime në industri 1 ☐
☐

4☐

4☐

4☐

2☐

3

5☐

➢ Punonjësit janë të kënaqur me makineritë ekzistuese të industrisë 1 ☐
☐

3

5☐

➢ Klientët vlerësojnë produktet e prodhuara me teknologjinë e fundit 1 ☐
☐

2☐

2☐

3

5☐

➢ Pronari/ Drejtori mendon që investimi në teknologjinë e prodhimit është i
panevojshëm dhe paraqet vetëm kosto për industrinë 1 ☐

2☐

3☐

4☐

5

☐
➢ Investimi në teknologjinë prodhuese ka ndikuar në performancë,rritje të efektivitetit
dhe efiqiencës brenda industrisë 1 ☐

2☐

3☐

4☐

5☐

14. Sa mendoni që është i rëndësishëm bashkëpunimi aktiv me transportues dhe palë tjera
të interesit për krijimin e një vlerë më të madhe në zinxhir? (1-nuk ka rëndësi, 5-ka
rëndësi shumë të madhe)
1☐

2☐

3☐

4☐

5☐
Ju falemnderoj për kohën dhe ndihmën tuaj.
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